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ABSTRAKT
Siguria dhe shëndeti në ambientet e punës vazhdon të jetë një nga temat kryesore të kronikës,
duke n’a sjellë në vëmendje rëndësinë e respektimit të normave të sigurisë dhe informimin
profesional të punëmarrësve, për të shmangur me efikasitet incidentet e mundshme që mund t’i
kanosen atyre gjatë ushtrimit të detyrës.
Siguria dhe Shëndeti në Punë është komponent i rëndësishëm i mbrojtjes sociale të punonjësve
kundër aspekteve negative të punës, aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale,
përmirëson kënaqësinë në punë dhe fuqizon funksionimin e tregut të punës dhe cilësinë e
kapitalit njerëzor. Nga ana tjetër, standardet e dobëta të sigurisë dhe shëndetit në punë, lëndimet
në punë, aksidentet me vdekje dhe sëmundjet profesionale shkaktojnë një barrë të rëndë për
ekonominë kombëtare për shkak të pagesave nga skema e sigurimeve shoqërore, shpenzimeve
spitalore, rikualifikimit dhe zëvendësimit të punëmarrësve dhe humbjes së produktivitetit. në
përgjithësi SShp përkufizohet si shkenca e parashikimit, njohjes, vlerësimit dhe kontrollit të
risqeve që burojnë në ose nga vendi i punës i cili mund të dëmtojë shëndetin dhe mirëqenien e
punëmarrësve, duke patur parasysh edhe impaktin e mundshëm në komunitetet fqinjë dhe në
mjedisin e përgjithshëm.
Ne pjesën e parë të këtij punimi janë paraqitur rregulloret dhe kushtet e pergjithshme të sigurisë
në punë. Pra, duke filluar nga hapësira punuese, veglat e punës, emelemntet dhe pajisjet për
siguri në punë.
Dukë vazhduar me pjesën tjetër ku janë dhënë direktivat e Bashkimi Europian për sigurinë në
punë në sektorin e ndërtimit. Këtyrë direktivave i’u janë bashkëngjitur edhe shtojca mbi sigurinë
në punë.
Në vazhdim paraqitet respektimi i direktivave të BE për siguri në punë në Kosovë ku bëhen
krahasime me shtetin fqinj Maqedoninë. Krahasimet bëhen ne pjesën e inspektimeve në mes të
këtyre dy vendeve si dhe në pjesën e lëndimeve dhe vdekjeve ne sektorin e ndërtimit në të dy
vendet.
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IV

1. HYRJE
Siguria në punë është e rëndësishme në të gjitha aktivitetet: gjatë punës në zyre, gjatë përdorimit
të makinave në ndonjë fabrikë, gjatë përdorimit të pajisjeve speciale në punishte. Gjithashtu, për
realizimin e projekteve ndërtimore ekziston numër i madh i ligjeve dhe rregullave të cilave duhet
t’u përmbahemi patjetër. Siguria në punë paraqet një disciplinë shkencore e cila në një mënyre
më të gjerë nënkupton hulumtimin, zvillimin dhe përcaktimin e masave komplekse teknike
organizative, sociale juridike dhe ekonomike për krijimin e kushteve të sigurta dhe të shëndosha
të punës. Nga kjo shohim se siguria në punë përfshinë një fushë të gjerë, por qështjet që duhet
marrë më së shumti parasysh janë:
1.Juridik. Secili punëtor duhet të jetë i mbrojtur nga ligjet e shtetit dhe të jetë i pacenueshëm në
të drejtat e tij.
2.Ekonomik. Është e domosdoshme që plani buxhetor i kompanisë të përfshijë edhe sigurinë në
punë. Nuk është e drejtë që gjatë disa proceseve komplekse të kursehen para, sepse jeta e njeriut
nuk mund të matet me terma monetar. (Ahmeti, 2016).
Pra, detyrë kryesore, parësore e mbrojtjes në punë është parandalimi i aksidenteve të mundshme,
si dhe sigurimi i kushteve sa më të mira të punës dhe mbajtja e ambientit në kushte normale në
bazë të parametrave të lejuara. Prandaj projektet e objekteve të ndryshme industriale duhet
hartuar në përputhje me kërkesat, rregullat dhe ligjet e sigurisë në punë si dhe parandalimin e
rreziqeve.
Në ditët e sotme ekziston një numër i madh i projekteve në sektorin e ndërtimtarisë. Për
realizimin e këtyre projekteve është e domosdoshme që faktorët kryesorë punëtorët dhe
materialet të jenë në nivelin e duhur. Gjatë procesit në disa projekte komplekse duhet të
sigurohet ambient sa më i sigurt për punë. Kualiteti i ndërtesave (banesave, shtëpive, fabrikave
etj.) nuk varet vetëm nga materialet ndërtimore si betoni apo edhe armatura, por edhe kualiteti i
punës i cili varet nga mbikqyrja e vazhdueshme nga inxhinieret me eksperiencë. Nëse
fokusohemi në këta dy parametra, sigurinë në punë dhe mbikqyrje në kualitet, realizimi i
projekteve ndërtimore do të arrihet pa ndonjë vonesë apo ndalesë, pa shpenzime shtesë, dhe në
koordinim me rregullat dhe ligjet në sektorin e ndërtimit. (Ahmeti, 2016).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Masat dhe mjetet personale për mbrojtje në punë

Kushtet e punës (klimaterike-në hapësirë të hapur, ose mikrokilmaterike-në hapësirë të mbyllur),
ndikojnë dëmshëm në gjendjen e përgjithshme të organizimit, në shqisat dhe në gjendjen psikike
në rastet kur u shmangemi vlerave të përcaktuara të cilat i janë përshtatur njeriut. (Ahmeti, 2016).
Me mikroklimë nënkuptohet gjendja fizike për karakteristikat e ajrit në mjedisin punues.
Faktorët më të njohur të kushteve mikroklimaterike të punës janë: temperatura, lagështia,
qarkullimi i ajrit, ndriçimi, zhurma dhe vibracioni,
Gjendja jo e mirë psikofizike e organizmit:
•

Sëmundjeve;

•

Pleqërisë;

•

Preokupimet nga hallet vetjake;

•

Shqetësime të tepërta;

•

Përdorimit të alkoolit;

•

Lodhjes;

Çdo njëri nga këta faktorë paraqet pengesë të drejtpërdrejtë për një punë të sigurt dhe është në
lidhje të ngushtë me lëndimet e shpeshta. (Ahmeti, 2016).
Sipas statistikave, 25% e fatkeqësive shkaktohen nga lodhja;
- Aftësia: Profesionale, shkathtësia (motorike),
- Atmosfera sociale e punës: Marrëdhëniet ndërnjerëzore, udhëheqja joadekuate,
udhëheqja demokratike.
Motivacioni
• Ekzistenca (motivi i urisë, etjes, gjumit etj.);
• Shoqërore (respekti, merita, kompetenca, statusi etj.);
Qëndrimi
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• Negative (ndaj vendit të punës, pajisjeve mbrojtëse, pajisjeve dhe makinerisë punuese
etj.);
• Pozitive (stabiliteti, kreativiteti, respektimi etj.);
2.2 Kushtet e mjedisit të punës

Gjendja shëndetësore, fizike dhe psikike e të punësuarit;
• Pozitive (i punësuari t’i plotësojë kërkesat e veçanta lidhur me gjendjen shëndetësore);
• Negative (i punësuari vuan nga ndonjë sëmundje kronike etj.):
• Mosha e të punësuarit;
• Aftësia profesionale;
• Punët në kushte të veçanta;
• Kontrolli dhe hulumtimi periodik;
• Qëndrimet në mjedisin e punës mund të karahasohen në raport me: Knaqësinë në punë,
mosknaqësia në punë, përfshirjen në punë dhe përkushtimin ndaj organizatës. (Ahmeti,
2016).
2.2.1 Organizimi i vendit të punës (Mjedisit Punues)
Kushti elementar për një punë efikase, komode dhe të sigurt është projektimi dhe organizimi
standard i mjedisit të punës.
Projektimi i dobët i mjedisit punues sjellë deri te:
•

Ndjenja jo të mira psikike për të punësuarit;

•

Vështirësi në manovrimin e njerëzve, pajisjeve dhe makinerisë punuese;

•

Favorizon fatkeqësitë dhe lëndimet në punë;

•

Komunikim jo të mirë me mjedisin rrethues dhe të punësuarit;

Sipas disa statistikave mendohet se rreth 98% e lëndimeve mund të evitohen gjatë procesit të
punës:
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• Masat organizative (organizimi i punishteve/kantierit të ndërtimit, etj.)
• Masat teknike (përdorimi i standardeve teknike për mbrojtje në punë, kontrolli i
rregullt i veglave, vendosja e rrethojave mbrojtëse etj.)
• Masat sociale (vlerësimi i faktorit njeri, respektimi, merita etj.);
• Masat pedagogjike (trajnimi, pajisje me njohuri të reja rreth makinerive të reja
punuese etj.);
• Masat pikologjike (atmosfera sociale-psikologjike, shprehitë pozitive ndaj mbrojtjes
në punë dhe përdorimit të pajisjeve mbrojtëse në punë etj.);
Mjete mbrojtëse personale. Janë ato mjete të mbrojtjes me të cilat evitohen ndikimet e
rrezikshme dhe dëmtuese për jetë dhe shëndet të punëtorit. (Ahmeti, 2016)
• Përdorimi i pajisjeve mbrojtëse personale është i detyruar dhe ka për qëllim mbrojtjen
nga lëndimet dhe sëmundjet në vendin e punës:
• Mjetet/pajisjet për mbrojtjen e syve dhe fytyrës;
• Mjetet/pajisjet për mbrojtjen e kokës dhe veshëve;
• Mjetet/pajisjet për mbrojtjen e duarve dhe këmbëve;
• Mjetet/pajisjet për mbrojtjen e trupit;
Mjete mbrojtëse personale:
•nuk duhet qe të pengojnë lëvizjen e punëtorit, dëmtojnë lëkuren, kanë kundërmim dhe
lëshojnë ngjyrë,
•duhet qe të jenë të rezistueshme ndaj- flakës, korrozionit, energjisë elektrike, mjeteve
vepruese dezinfektuese, këputjes, goditjeve, thyerjeve dhe
• duhet të jenë të përshkruara për disa vende pune.
• Siguria e të punësuarve gjatë kryerjes së punës varet nga shfrytëzimi i pajisjeve
mbrojtëse personale;
Mjetet mbrojtëse të kokës janë të destinuara për:
• mbrojtjen e kokës nga mjetet qe mund të bijnë nga lartësitë (ndryshojnë varësisht nga
lëmia qe përdoren - ndërtimtari, industri, mirëmbajtje, transport etj),
• mbrojtjen e kokës nga goditjet diellore (për punëtoret të cilët punojnë në mediumet e
hapura, dhe
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• mbrojtjen e kokës dhe flokëve nga pluhurat, nga mundësia e dëmtimit sidomos të atyre
punëtorëve të cilët punojnë afër pjesëve rrotullues të makinave (torno, rulave etj.).
Mjetet mbrojtëse të kokës janë:
•helmeta, kapela ose sheshir
Mjetet për mbrojtje të syve dhe fytyrës
• Janë të destinuara për mbrojtjen e syve, fytyrës, pjesërishtë qafës dhe kokës, nga
goditjet e grimcave dhe ashklave të cilat mund të vijen nga punët përgatitore dhe
përfundimtare që lidhen me prerje, shpime, torno, saldime, rrafshimi dhe lëmim, puna me
llamarin etj;
• Po ashtu nga puna në pozicionet ku kemi të bëjmë me rrezatim, ndriçim intensiv, termik
etj.

Figura 1. Mjetet mbrojtëse për kokë.
(Hysenaj H, 2014)
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Figura 2. Mjetet mbrojtëse për sy dhe fytyrë
(Hysenaj H, 2014)

A) Syzat mbrojtëse me xham të errët.
B) Maska mbrojtëse për saldues.
C) Mbrojtësi për sy dhe fytyrë.

Figura 3 Syzat mbrorjtëse, maska për fytyrë dhe mbrojtësi për fytyrë
(Hysenaj H, 2014)
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Mjete mbrojtëse për duar!
A) Doreza azbesti (mbrojtja nga rrezatimet e ngrohta);
B) Doreza gome (për mbrojtje nga uji dhe lëngjet tjera;
C) Doreza të thjeshta nga lëkura
Figura 4. Mjetet mbrojtëse për duar
(Hysenaj H, 2014)

Mjetet mbrojtëse te organeve frymëmarrëse janë të destinuara për mbrojtjen e punëtorëve
nga mediumet ndotëse kur kalohet KML i koncentrimeve helmuese;

Figura 5. Mjetet për mbrojtjen e organeve të frymarrjes: Respiratori me filter (A), maska me
gyp për mbrojtje nga gazrat (B), Maska kundrejt gazrave (C), maska me gyp dhe kapele.
(Hysenaj H, 2014)
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Figura 6 Llojet tjera të maskave për mbrojtje nga gazërat
(Phil Hughes, Ed Ferret, 2009)

Mjetet mbrojtëse të gishtave dhe shuplakës janë:
• dorëza mbrojtëse të zakonshme - azbesti, goma dhe
• dorëza speciale për mbrojtje nga rryma elektrike.
Mjetet mbrojtëse të këmbëve:
• Mjetet mbrojtëse te këmbëve janë: këpucët dhe çizmet;
• antistatike,
• anti rrëshqitëse dhe
• elektor izoluese deri në 3000 V.
Mjetet mbrojtëse te trupit janë:
•

mbrojtëse të krahëve,

•

rrobat e impregnuara,

•

rrobat dhe mantel antiacid dhe

•

rrobat anti statike dhe antikontaminuese
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2.3 Veglat me maje dhe me tehe
Për tu mbrojtur nga lëndimet me vegla me maje dhe tehe nuk është e lejuar që ato të mbahen në
gjepat e rrobave të punës. Rastet më të shpeshta të lëndimeve në punë nga veglat e dorës është
kur ato nuk janë të përshtatshme për të kryer punën. Si psh. përdorimi i darëve në vend të çekiçit,
apo nxjerrja e gozhdave me darë;

Figura 7. Përdorimi i drejtë i danave në vend të çekiçit, apo nxjerrja e gozhdave me darë
(Hysenaj H, 2014)

Të gjitha veglat me maje apo me tehe duhet gjithmonë pas punës me to (shfrytëzimit të tyre) të
vendosen (kthehen) në çantën e veçantë (kutinë).
Veglat të cilat nuk mund të rregullohen, duhet të hedhen, dhe kurrë nuk guxojmë apo të lejojmë
që ato të shfrytëzohen përsëri (Hysenaj, 2014).
Deri te lëndimet mund të vije edhe gjatë përdorimit jo adekuat të daltës pët të kryer punë;

Figura 8. Mënyra jo e rregullt A) dhe e rregullt B) gjatë punës me daltë
(Hysenaj H, 2014)
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Gjatë përdorimit të parregullt të kaqavidës mund të vije deri të lendimet.

Figura 9. Përdorimi jo i rregullt A) dhe perdorimi i rregullt B) gjatë punës me kaqavidë
(Hysenaj H, 2014)
2.4. Hapësira punuese

Sipas rregullave të mbrojtjes në punë, hapësira e lirë e cila shërben për kalimin e të punësuarve
(njerëzve) ose makinave duhet të ketë gjerësi të pranueshme:
•Hapësira/kalimi kryesor për njerëz duhet të jetë i gjerë më së paku 150 cm.
•Hapësira/kalimi mesatar duhet të jetë më së paku 100 cm.
• Rrugët e transportit nuk guxojnë të jenë më të ngushta se 180 cm, respektivisht duhet të
jenë të gjera për më së paku 80 cm nga makina transportuese.
Nga anët e makinës nuk guxon të varet apo preket matariali i cili transportohet;
• Rrugët e transporti dhe hapësirat në të cilat bartet materiali duhet të jenë të shënuara me
shirita të veçantë të dukshëm;

Figura 10. Mënyra e rregullt e kufizimit (rrethimi/sinjalizimit) të shkallëve (A) dhe mënyra
jo e rregullt e kufizimit (rrethimi/sinjalizimit) të shkallëve (B);
(Hysenaj H, 2014)
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2.4.1 Kërkesat e përgjithshme për vendet e punës

Me nenin 5 të rregullores Nr.04/2014, janë përcaktuar kërkesat e përgjithshme për vendet e
punës.
Për këtë qëllim dhe për të garantuar sigurinë dhe shëndetin e të punësuarve në vendet e punës,
punëdhënësi siguron: rrugët e lëvizjes të së punësuarve në kantierë ndërtimi, daljet dhe hyrjet
emergjente, këto dalje dhe hyrje nuk guxojnë të jenë me pengesa dhe barriera, mirëmbajtjen
teknike të vendeve të punës dhe të pajisjeve të punës (Nuredini, 1996).
I punësuari bënë shkelje të dispozitave të akteve normative të ndërmarrjes dhe më gjerë në varësi
nga pesha dhe pasoja që mund të ketë veprimi i tij;
Këto shkelje mund të jenë të lehta dhe të rënda (Referuar disa praktikave dhe rregulloreve të
ndërmarrjeve të ndryshme) (Nuredini, 1996).
Në përgjithësi si shkelje të lehta konsiderohen:
Nëse i punësuari nuk shfrytëzon pajisjet personale për mbrojtje në punë sipas qëllimit të
destinuar.
Nëse i punësuari me pakujdesi përdor mjetet mbrojtëse personale në punë ose ato qëllimisht nuk
i mbanë në gjendje të rregullt. Nëse i punësuari në çfarëdo mënyre me papërgjegjësi sillet ndaj
aplikimit të masave mbrojtëse personale në punë.
Të punësuarit në kantiere ndërtimi bëjnë shkelje të rëndë të detyrave të punës nga mbrojtja në
punë, atëherë kur:
I punësuari edhe pas tërheqjes së vërejtjes rrefuzon të shfrytëzojë mjetet e mbrojtjes personale në
punë;
I punësuari nuk i nënshtrohet kontrollit të obligueshem mjekësor;
I punësuari nuk merr pjesë në trajnimet dhe aftësimet tjera profesionale të organizuara për këto
qëllime nga punëdhënësi;
I punësuari duke mos respektuar masat mbrojtëse në punë bëhet objekt rreziku jo vetëm për
veten e vet por edhe për të punësuarit tjerë dhe kompaninë;
I punësuari refuzon ekzekutimin e urdhërave dhe udhëzimeve detyrimore për punë në kantier dhe
më gjerë;
I punësuari vjen në punë nën ndikimin e alkoolit dhe punon nën ndikimin e tij;
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2.4.2 Direktivat e bashkimit europian për sigurinë në punë në sektorin e ndërtimit
Direktivat e këshillit 92/57/EEC më 24 qershor 1992 mbi implementimin e kërkesave minimale
për sigurinë në punë në sektorin e ndërtimit (direktiva e tetë individuale nën Nenin 16 (1) të
Direktivës 89/391/EEC).
•

Qëllimi

Neni 1
1.Kjo Direktivë, e cila është e teta individuale nën Nenin 16 (1) të Direktivës 89/391/EEC,
deklaron kërkesat minimale për sigurinë në punë në sektorin e ndërtimit, siq përcaktohet në
Nenin 2 (a).
2.Kjo Direktivë nuk aplikohet në industritë të ekstracionit dhe gërmimit brenda Nenit 1 (2) të
Vendimit të Këshillit 74/326/EEC të 27 Qershorit 1974 mbi zgjerimin e përgjegjësive të
Komisionit të Sigurisë në Punë në Miniera në të gjitha industritë e ekstracionit të minierave.
3.Të gjitha dispozitat e Direktivës 89/391/EEC jane të zbatueshme për gjithë qëllimin e
lartpërmendur, pa paragjykuar më shumë dispozitat specifike të përfshira në këtë Direktivë.
•

Definicionet

Neni 2
Për qëllim të kësaj direktive:
(a) ‘Vendpunishte’ i referohet secilës punishte në të cilën bëhen punë të inxhinierisë ndërtimore;
një listë jo-shteruese gjendet në Shtojcën 1;
(b) ‘klient’ quhet qdo person për të cilin ligjërisht kryhet puna në punishte;
(c) ‘mbikqyrës i projektit’ quhet çdo person ligjërisht përgjegjës për dizajnin dhe/ose
ekzekutimin dhe /ose mbikqyrjen e ekzekutimit të ndonjë projekti, i cili është caktuar nga klienti;
(d) ‘një person i vetë-punësuar’ është çdo person i cili kontribuon në kryerjen e projektit përveç
personave të përmendur në Nenin 3 (a) dhe (b) të Direktivës 89/391/EEC.
(e) ‘koordinator për çështjet e sigurisë në punë gjatë fazës së përgatitjes së projektit ‘ quhet çdo
person i caktuar ligjërisht nga klienti dhe/ose mbikqyrësi i projektit në fazën e pëgatitjes së
projektit, për kryerjen e detyrave të përmendura në Nenin 5 ;
12

(f) ‘koordinator për qështjet e sigurisë në punë gjatë gjatë fazës së implementimit të projektit
‘quhet çdo person i caktuar ligjërisht nga klienti dhe/ose mbikqyrësi i projektit në fazën e
implementimit të projektit, për kryerjen e detyrave të përmendura në Nenin 6;
•

Caktimi i koordinatorëve - plani për sigurinë në punë – njoftim paraprak

Neni 3
1.

Klienti ose mbikqyrësi i projektit duhet të caktojë një ose më shumë koordinator për

çështjet e sigurisë në punë, të definuar në Nenin 2 (e) dhe (f), në çdo vendpunishte në të cilën më
shumë se një kontrakrues është prezent.
2.

Klienti ose mbikqyrësi i projektit duhet të sigurojë se para përgatitjes së vendpunishtes, të

hartojë një plan për sigurinë në punë sipas Nenit 5 (b).
3.

Në rastet kur në venpunishte:

-

Është planifikuar të zgjasë më shumë se 30 ditë pune ku më shumë se 20 punëtorë

punojne në të njejtën kohë, ose
Puna llogaritet të kalojë mbi 500 persona – ditë,

-

klienti ose mbikqyrësi i projektit duhet dhënë njoftim paraprak të hartuar sipas Shtojcës
III tek autoritetet kompetentet para se puna të fillojë. Njoftimi paraprak duhet të shihet qartë në
vendpunishte dhe, nëse është e nevojshme, të përmirësohet rregullisht.

•

Faza e përgaditjes së projektit: Principet kryesore

Neni 4
Mbikqyrësi i projektit, ose nganjëherë edhe klienti, duhet të merrë parasysh principet kryesore të
parandalimit për sigurinë në punë të përmendura në Direktivën 89/391/EEC gjatë fazave të
ndryshme të dizajnimit dhe përgaditjes së projektit, dhe në veçanti:
-

kur aspektet arkitekturore, teknike, dhe/ose organizative jane caktuar, për planifikimin e

fazave të ndryshme të punës të cilat planifikohen të kryhen njëkohësisht ose në varg.
-

kur vlerësohet periudha e kërkuar për kryerjen e një pune të tillë ose fazat e punës.

Gjithashtu, duhet të merret parasysh, sa herë që kjo shfaqet e domosdoshme, sipas të gjitha
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planeve të sigurisë dhe të shëndetit dhe të dosjeve të hartuara në në përputhje me nenin 5 (b) ose
(c) ose përshtatur në përputhje me Neni 6 (c).

•

Faza përgaditore e projektit: detyrat e koordinatorëve

Neni 5
Koordinatori(ët) për çështjet e sigurisë në punë gjatë fazës përgatitore të projektit të caktuar sipas
Nenit 3 (1) duhet të:
(a)

Koordinojnë implementimin e dispozitave të Nenit 4;

(b)

Të hartojnë , ose krijojnë

një plan për sigurinë në punë që përmban rregulla të

zbatueshme në vendpunishte, duke marrë parasyshë aktivitetet industriale që kryhen në punishte;
ky plan duhet të përfshijë gjithashtu masa specifike që kanë të bëjnë me punën që bën pjesë në
një ose më shumë kategori të Shtojcës II;
(c)

Përgatitë një dokument të përshtatshëm për karakteristikat e projektit ku përmbajtje

relevante të ketë informacioni për sigurinë në punë gjatë ndonjë pune pasuese.
•

Faza e implementimit të projektit: detyrat e koordinatorëve

Neni 6
Koordinatorët për çështje të sigurisë në punë gjatë fazës së implementimit të projektit të caktuar
sipas Nenit 3 (1) duhet të:
(a)

koordinojnë implementimin e principeve të përgjithshme të parandalimit dhe sigurisë:

- kur aspektet teknike dhe/ose organizative janë duke u caktuar, për planifikimin e fazave të
ndryshme të punës të cilat planifikohen të kryhen njëkohësisht ose në varg.
- gjatë llogaritjes së kohës së nevojshme për kryerjen një punë ose ndonjë fazë të punës;
(b)

koordinojë implementimin e dispozitave me qëllim që punëdhënësit dhe personat e

vetëpunësuar:
- të zbatojnë principet e përmendura në Nenin 8 në mënyre të vazhdueshme,
- të zbatojë planin e përmendur në Nenin 5 (b);
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(c)

të bëjë ndryshime të kërkuara sipas planit të sigurisë në punë sipas Nenit 5 (b) dhe sipas

dokumentit të përmendur në Nenin 5 (c) të mbikqyrë progresin e punës dhe ndryshimeve
potenciale;
(d)

të organizojë bashkpunim mes punëdhënësve, koordinimin e aktiviteteve të tyre me

qëllim të mbrojtjes së punëtorëve dhe parandalimin e aksidenteve sipas Nenit 6 (4) të Direktivës
89/391/EEC, duke siguruar që personat e vetë-punësuar të jenë në proces kur është e nevojshme l
(e)

të koordinoje skemat për të siguruar se procedurat e punës janë duke u zbatuar në mënyrë

korrekte;
(f)

të marrë hapa të nevojshëm për t’u siguruar që vetëm personat e autorizuar të jenë të

pranishëm në vendpunishte.
•

Përgjegjësitë e klientit, mbikqyrësit të projektit dhe punëdhënësit

Neni 7
1.

Kur klienti ose mbikqyrësi i projektit cakton koordinatorin ose koordinatorët të kryejnë

detyrat e përmendura në Nenin 5 dhe 6, kjo nuk do të thotë se klienti ose mbikqyrësi i projektit
është i liruar nga përgjegjësitë e tij.
2.

Zbatimi i Nenit 5 dhe 6, nuk duhet të ndikojë principin e përgjegjësisë të punëdhënësit siç

përmendet në Direktivën 89/391/EEC.
•

Zbatimi i Nenit 6 të Direktivës 89/391/EEC

Neni 8
Gjatë punës, principet e përmendura në Nenin 6 të Direktivës 89/391/EEC duhet të zbatohen, dhe
veçanërisht ti kushtohet kujdes:
(a)

ashtu që pastërtia në vendpunishte të jetë në nivel të knaqshëm,

(b)

kur zgjedhim lokacionin e vendpunishtes të kemi parasysh si të qasemi në punishte, si

dhe caktimi i rrugëve dhe zonave për kalim, për lëvizje dhe për pajisjet;
(c)

kushtet në të cilat mbahen materialet;

(d)

mirëmbajtje teknike, inspektim konstant të pajisjeve me qëllim të përmirësimit të ndonjë

defekti që mund të ndikojë në sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve;
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(e)

ndarja e zonave ku bëhet ruajtja e materialeve, e në veçanti ruajtja e materialeve ose

substancave të rrezikshme për shëndetin e njeriut;
(f)

kushtet nën të cilat materialet e rrezikshme janë zhvendosur;

(g)

akumulimi dhe hedhja e mbeturinave;

(h)

ndryshimet, bazuar në progresin në punishte, të kohës të caktuar për llojet e ndryshme të

fazave të punës;
(i)

bashkpunim mes punëdhënësit dhe personave të vetë-punesuar;

(j)

bashkëveprim me aktivitetet industriale në ose në afërsi të të cilit ndodhet vendpunishtja.
•

Obligimet e punëdhënësit

Neni 9
Me qëllim të ruajtjes së sigurisë në punë në vendpunishte, nën kushtet e përmendura në Nenet 6
dhe 7, punëdhënësit duhet:
(a)

të marrin masa që janë në linjë me kërkesat minimale të caktuara ne Shtojcën IV,

veqanërisht gjatë zbatimit të Nenit 8;
(b)

të marrë parasyshë udhëzimet nga koordinatorët për qështjet e sigurisë në punë
•

Detyrat e grupeve tjera

Neni 10
1.

Me qëllim të ruajtjes së sigurisë në punishte, personat e vetë-punësuar duhet të:

(a)

përputhen në veçanti me, mutatis mutandis: (fjalë latine – kuptimi tek fjalori i termave)

(i)

kërkesat e Nenit 6 (4) dhe Nenit 13 të Direktivës 89/391/EEC dhe Nenit 8 dhe Shtojcës

IV të kësaj Direktive;
(ii)

Neni 4 të Direktivës 89/655/EEC dhe dispozitave relevante të së njëjtës Shtojcë;

(iii)

Neni 3, Neni 4 (1) (4) dhe (9) dhe Neni 5 i Direktivës 89/545/EEC;

(b)

t’u përmbahet këshillave të koordinatorëve për qështje të sigurisë në punë.

2.

Me qëllim të ruajtjes së sigurisë në punë, ku punëdhënësit janë personalisht të angazhuar

në ndonjë aktivitet të punës në vendpunishte, ata duhet të:
(a)

përputhen në vecanti me, mutatis mutandis:
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(i)

Neni 13 i Direktivës 89/391/EEC;

(ii)

Neni 4 i Direktivës 89/655/EEC dhe dispozitave relevante të të njejtës Shtojcë;

(iii)

Nenet 3, 4 (1), (2), (3), (4), (9) dhe 5 të Direktivës 89/656/EEC;

(b)

Të ketë parasysh shënimet e koordinatorëve për qështje të sigurisë në punë
•

Informacioni për punëtorët

Neni 11
1.

Pa paragjykim të Nenit 10 të Direktivës 89/391/EEC, punëtorët dhe/ose reprezentativët

duhet të informohen për të gjitha masat që duhet të merren që kanë të bëjnë me sigurinë në punë.
2.

Informacioni duhet të jetë i qartë dhe i kuptueshëm to punëtorët në fjalë.
•

Konsulltimet dhe pjesëmarrja e punëtorëve

Neni 12
Konsulltimet dhe pjesëmarrja e punëtorëve dhe/ose reprezentativëve të tyre duhet të kryhet në
përputhje me Nenin 11 të Direktivës 89/391/EEC për çështjet e përmendura në Nenet 6,8 dhe 9
të kësaj Direktive, duke siguruar koordinim mes punëtorëve dhe reprezentativëte për kryerjen e
aktiviteteve në vendpunishte, duke pasur parasysh shkallën e rrezikshmërisë dhe madhësinë e
vendpunishtes.
•

Amandamenti i Shtojcave

Neni 13
1.

Amendimi i Shtojcave I, II, dhe III duhet te adoptohet nga Këshilli në koordinim me

procedureën e hartuar në Nenin 118a të Traktatit.
2.

Adaptimet strikte teknike të Shtojcës IV si rezultat i:

- adoptimi i direktivave në standardizim dhe harmonizim teknik sa i përket punishtes dhe/ose
- progresi teknik, ndryshimet në regullat ndërkombëtare ose specifikat ose dituri në lëminë e
vendpunishtes duhet të adoptohen në koordinim me procedurat e hartuara në Nenin 17 të
Direktivës 89/391/EEC.
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•

Dispozitat finale

Neni 14
1. Shtetet Anëtare duhet të sjellin ligjet, rregullat dhe dispozitat administrative në përputhje me
Direktivën, më së voni më 31 Dhjetor 1993.
Ata menjëherë duhet ta informojnë Komisionin.
2. Kur një Shtet Anëtarë i ndryshon këto masa, ato duhet të përmbajnë referencë tek Direktiva
ose të jetë e shoqëruar nga një referencë e tillë në rastin e publikimit zyrtar. Metodat për bërjen e
një reference të tillë duhet të hartohen nga Shtetet Anëtare.
3. Shtetet Anëtare duhet të i’a komunikojnë Komisionit tekstet e dispozitave te ligjeve nacionale
të cilat i kanë zbatuar në fushën e qeverisur nga Direktiva.

Neni 15
Direktiva duhet t’i adresohet Shteteve Anëtare.

Shtojca I
1.Gërmimi
2. Puna tokësore
3. Ndërtimi
4. Montimi dhe çmontimi i elementeve të parafabrikuara
5. Konvertimi ose montimi
6. Ndryshime
7. Renovimi
8. Riparimet
9. Çmontimi
10. Demolimi
11. Ruajtja
12. Mirëmbajtja - Pikturë dhe pastrim
13. Kullimi
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Shtojca II

Listë jo-shqyrtuese e punës me aftësi të caktuara
Rreziqet për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve të referuar
Në neni 3 (2), paragrafi i dytë i direktivës
1. Puna që i vë punëtorët në ndonjë vend ku është e mundshme rrëshqitja ose edhe rënia nga një
lartësi, ku rreziku është veçanërisht e rënduar nga natyra e punës ose proceseve të përdorura në
mjedisin e punës.(*)
2. Puna që i vë punëtorët në rrezik nga substancat kimike ose biologjike
përbën një rrezik të veçantë për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve ose
duke përfshirë një kërkesë ligjore për monitorimin e shëndetit.
3. Puna me rrezatim jonizues që kërkon përcaktimin e kontrollit ose
zonat e mbikëqyrura siç përcaktohet në nenin 20 të Direktivës 80/836 / Euratom.
4. Puna pranë linjave të tensionit të lartë.
5. Puna që ekspozon punëtorët në rrezikun e mbytjes.
6. Punoni në puset, punimet nëntokësore dhe tunelet.
7. Puna e kryer nga zhytësit që kanë një sistem të furnizimit me ajër.
8. Puna e kryer nga punonjësit në kaissons me një ajër të ngjeshur
Atmosferë.
9. Puna që përfshin përdorimin e eksplozivëve.
10. Puna që përfshin asamblenë ose çmontimin e parafabrikuara të rënda
komponentët

Shtojca III

Përmbajtja e njoftimit paraprak të referuar në Nenin 3 (3), paragrafi i parë i Direktivës
1. Data e dërgimit: .............................................................................................................................
2. Adresa e saktë e vendpunistes:
.......................................................................................................
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3. Emri dhe adresa e klientit:
..............................................................................................................
4. Lloji i projektit:
...............................................................................................................................
5. Emri dhe adresa e mbikqyrësit të projektit:
....................................................................................
6.Emir dhe adresa e koordinatorëve për siguri në punë gjatë fazës
përgaditore:........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7.Emri dhe adresa e koordinatorëve për siguri në punë gjatë fazës së ekzekutimit të projektit:
............................................................................................................................................................
8. Data e planifikuar për fullimin e punës në vendpunishte:
.............................................................
9. Koha e planifikuar e punës në vendpunishte:
................................................................................
10. Numri maksimal i punëtorëve: ....................................................................................................
11. Numri i planifikuar i kontraktuesve dhe personave të vetë-punësuar në vendpunishte: ............
12. Detajet e kontraktuesve të tanishëm:
............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
Shtojca IV
Kërkesat minimale pëe sigurinë në punë në vendin e punës
Siq janë të përmendura në Nenin 9 (a) dhe Nenin 10 (1) (a) (i) të Direktivës
Shënimet paraprake
Detyrimet e përcaktuara në këtë Shtojcë aplikohen kudo që kërkohet nga karakteristikat
e vendit të ndërtimit, aktivitetit, rrethanave ose rrezikut.
Për qëllimet e kësaj shtojce, "dhomat" mbulojnë, ndër të tjera, strehim të përkohshëm
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Kërkesat minimale për sigurinë në punë në vendpunishte

1.Stabilitet dhe fortësi
1.1 Materialet, pajisjet dhe, në përgjithësi, çdo komponent që, gjatë lëvizjes, mund të ndikojë në
sigurinë e punëtorëve duhet të stabilizohet në mënyrë të përshtatshme dhe të sigurtë.
1.2 Kalimi në ndonjë zonë ku materialet mbrojtëse janë të pamjaftueshëm është e ndaluar përveç
rasteve kur mjetet e përshtatshme për punë janë të pranishme.
2. Instalimi i shpërndarjes së energjisë
2.1 Instalimet duhet të dizajnohen, konstruktohen dhe përdoren ashtu që të mos paraqesin ndonjë
rrezik për zjarr osë shpërthim; personat duhet të përdorin mjete adekuate të mbrojtjes kundër
zjarrit të shkaktuar nga kontakti direkt ose indirekt.
2.2 Dizajni, konstruksioni dhe zgjedhja e pajisjeve mbrojtëse duhet llogaritur lloji dhe energjia e
shpërndarë, kushte të jashtme dhe kompetencë të personave me çasje në pjesët e instalimit.
3. Rrugët dhe daljet emergjente
3.1 Rrugët dhe daljet emergjente duhet të jenë të qarta dhe të tregojnë rrugën drejt zonave të
sigurta.
3.2 Në rast të rrezikut, duhet të jetë e mundur që punëtorët të jenë në gjendje të evakuojnë të
gjitha vendet e punës në mënyrë sa më të shpejtë dhe të sigurtë.
3.3 Numri, shpërndarja dhe dimenzionet e rrugëve dhe daljeve emergjente varen nga përdorimi,
pajisjet dhe dimenzionet e vendit të punës dhe nga dhomat dhe numrit maksimal të personave që
mund të jenë prezent.
3.4 Rrugët dhe daljet emergjente specifike duhet të pasqyrohen nga shenjat në koordinim me
rregullat ndërkombëtare të implementimit të Direktivës 77/567/EEC.
Këto shenja duhet të jenë mjaftueshëm rezistente dhe të vendosen në vende të përshtatshme.
3.5 Rrugët dhe daljet emergjente, dhe dyert që dërgojnë atje, duhet të jenë pa asnjë lloj pengese
ashtu që në çdo rast dhe pa ndonjë problem.
3.6 Rrugët dhe daljet emergjente që kërkojnë ndriçim duhet të jenë të pajisura me drita
emergjente dhe me intensitet të lartë në rast të shkëputjes se elektricitetit.
4. Detektimi i zjarrim dhe shuarja
4.1 Duke u bazuar në karakteristikat dhe dimenzionet e dhomave, pajisjet në vendpunishte,
karakteristikat fizike dhe kimike të substancave prezente dhe numrit maksimal të mundshem
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prezent, duhet të ketë një numër të konsiderueshëm të pajisjeve për shuarjen e zjarrit, dhe në disa
raste të jenë të instaluar detektorë dhe sisteme të alarmit.
4.2 Këto pajisje kundër zjarrit, detektues të zjarrit dhe sistemet e alarmit duhet të mbikqyren
rregullisht.
4.3 Pajisjet jo-automatike kundër zjarrit duhet të arrihen lehtë dhe të jetë i lehtë përdorimi i tyre .
Pajisjet duhet të tregohen me shenja sipas rregulloreve ndërkombëtarte për zbatimin e Direktivës
77/567/EEC.
Këto shenja duhet të jenë rezistene ndaj zjarrit dhe të jenë të vendosura në pika të caktuara ku
mund të shihen më lehtë.
5. Ventilimi
Duhet marrë masa për t’u siguruar që në vendpunishte ka mjaftueshëm ajër të pastër, duke pasë
parasysh metodat e punës që përdoren dhe punët fizike në vendounishte.
Nëse përdoret një sistem i ventilimit, ai duhet të mirëmbahet rregullisht dhe nuk duhet të
ekspozojë punëtorët ndaj rrymave të ajrit që janë të dëmshme për punëtorët.
Çdo parregullsi në sistemin e ventilimit duhet të tregohet nga sistemi i kontrollit në rastet e
nevojshme për shëndetin e punëtorëve.
6.Ekspozimi ndaj risqeve të veçanta
6.1 Punëtorët nuk duhet të ekspozohen në nivelet e dëmshme të zhurmës ose influencave të
dëmshme nga jashtë (gazet, avulli, pluhuri).
6.2 Nëse punëtorët duhet të hyjnë në një zonë ku atmosfera përmbanë një substancë toksike ose
të dëmshme ose që niveli i oksigjenit është i pamjaftueshëm ose të jetë i ndezshëm, atmosfera e
mbyllur duhet të jetë e monitoruara dhe hapat e duhur për të parandaluar çdo rrezik.
6.3 Në asnjë rast punëtori nuk mund të ekspozohet ndaj një rreziku të lartë në atmosferë të
mbyllur.
Ai duhet të paktën të jetë i shikuar në çdo kohë nga jashtë dhe të merren masa paraprake për të
siguruar që ai të mund të ndihmohet menjëherë dhe në mënyrë efektive.
7. Temperatura
7.1 Gjatë orarit të punës, temperatura duhet të jetë e përshtatshme për punëtorët, duke pasur
parasysh metodat e punës të përdorura dhe kërkesat fizike ndaj punëtorëve.
8. Ndriçimi natyral dhe artificial, dhomat dhe rrugët e qarkullimit në punishte
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8.1 Vendpunishtet, dhomat dhe rrugët e qarkullimit duhet të kenë sa më shumë ndriçim natyral
dhe të ketë mjaftueshëm ndriçim artificial në rastet kur mungon ndriçimi natyral.
Drita artificiale e përdorur nuk duhet të ndryshojë ose ndikojë në përceptimin e shenjave.
8.2 Instalimet e dritës përdhomat, rrugët e qarkullimit duhet të jenë të vendosura në mënyre që
të mos ketë aksident si rezultat i instalimit jo të rregullt të sistemit të ndriçimit.
8.3 Dhomat, vendpunishtet dhe rrugët e qarkullimit ku punëtorët janë të ekspozuar ndaj risqeve
ne rast të ndonjë parregullsie në ndriçimin artificial, duhet të jenë të pajisur me pajisje të
ndriqimit emergjent .
9. Dyert dhe portat
9.1 Dyert automatike duhet të vendosen me pajisje të sigurt me qëllim që të mos rrëzohen .
9.2 Dyert dhe portat automatike duhet të kenë mekanizëm që nuk i lejon të shemben mbrapa.
9.3 Dyert dhe portat përgjatë daljeve emeregjente duhet të jenë të markuara.
9.4 Në afërsi të portave që janë të dizajnuara për trafik automjetet në vendpunishte , duhet të jenë
të shoqëruara dhe dyer për qarkullim të këmbësorëve
9.5 Dyert mekanike dhe portat duhet të punojnë pa ndonjë rrezik të aksidentit ndaj punëtorëve.
Duhet të jenë të pajisura me pajisje të ndalimit të cilat duhet të jenë lehtë të dallueshme dhe të
lehta për t’u përdorur.
10. Rrugët e qarkullimit – zonat e rrezikshme
10.1 Rrugët e qarkullimit, përfshirë shkallët, duhet të jenë të hartuara ashtu që të sigurojnë qasje
të lehtë dhe të sigurtë në mënyrë që të mos rrezikojnë punëtorët përreth.
10.2 Rrugët e përdorura për qarkullim të këmbësorëve përfshirë edhe ato që përdoren për
ngarkim dhe shkarkim duhet të jenë dimenzionalisht në koordinim me numrin e punëtorëve
potencial për punën e lartpërmendur.
Nëse mjete të transportit përdoren në rrugët e qarkullimit, duhet të përdoret një pajisje adekuate
për mbrotjen dhe sigurinë për punëtorët tjerë në vendpunishte.
Rrugët duhet të markohen qartë dhe të mbikqyren rregullisht.
10.3 Hapësirë e mjaftueshme duhet të jetë mes rrugëve të qarkullimit dhe dyerve, portave,
rrugëve për këmbësorë dhe korridoreve.
10.4 Nëse në punishtë ekzistojnë zona me qasje te limituar, këto duhet të kenë pajisje për
parandalimin e hyrjes nga ana e punëtorëve të paautorizuar .
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Masa të përshtatshme duhet të merren me qëllim të mbrojtjes së punëtorëve të autorizuar për
hyrje në këto zona të rrezikshme.
Zonat e rrezikshme duhet patjetër të tregohen nga shenjat.
11. Liria e lëvizjes në punishte
Dyshemeja në punishte duhet të mundësoje lëvizje të punëtorëve për kryerjen e punëve, duke
marre parasysh praninë e pajisjejeve prezente.
12. Ndihma e parë
12.1 Punëdhënësi duhet të sigurojë që stafi i trajnuar të jenë të gatshem të japin ndihmën e pare
ne çdo kohë .
12.2 Një ose më shumë dhoma të ndihmës së parë duhet të jenë në punët ku lloji i punës e kërkon
12.3 Dhomat për ndihmë e parë duhet të kenë pajisje të ndihmës së parë .
Duhet të tregohen me shenjë sipas rregullave ndërkombëtare për zbatimin e Direktivës
77/567/EEC.
12.4 Për më tepër, pajisjet e ndihmës së parë duhet të jenë në çdo vend ku mendohet se është e
nevojshme.
13. Pajisjet higjienike.
13.1 Dhomat për ndërrim.
13.1.1Dhomat për ndërrim duhet të jenë në rastet kur punëtorët duhet të veshin rroba speciale
dhe për arsye të sigurisë, ata nuk mund të ndërrojnë rrobat në ndonjë zonë tjetër.
Dhomat për ndërrim duhet të jenë të lehta për t’u qasur, të kenë kapacitet të mjaftueshëm dhe të
jenë të pajisura me ulëse.
13.1.2 Dhomat për ndërrim duhet të jenë mjaftueshëm të mëdha dhe të kenë hapësirë të i’a
mundësojë cdo punëtori që, të terë veshjet e punës dhe veshjet e tij personale, t’i mbyllë në
dollap personal.
Sipas rrethanave (substanca të rrezikshme, papastërtisë) duhet të ketë hapësirë që punëtorët mos
t’i mbajnë rrobat e punës dhe rrobat personale në të njejtin vend.
13.1.4 Nëse nuk është e nevojshme për dhomat për ndërrim sipas pikës 13.1.1 paragrafi i parë,
secili punëtorë duhet të ketë një vend ku t’i mbajë rrobaj e tij të mbyllura në dollap.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Të gjitha aktivitetet e punës në vendet e ndërtimit konsiderohen si të rrezikshme pavarësisht nga
natyra ose madhësia e tyre, ndërsa rregulloret e shëndetit dhe sigurisë në vendin e ndërtimit nuk
zbatohen ose nuk kontrollohen nga ekspertë të Shëndetit dhe Sigurisë në vendin e ndërtimit.
Përveç kësaj, problemet më kritike në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në punë në Kosovë janë
aktivitetet në vendin e ndërtimit, të cilat jo rrallë herë bien në kundërshtim me rregullat e
hartuara nga shëndeti dhe siguria në punë në Evropë. Problemi përkeqësohet më tej nga
injoranca e punëtorëve për procedurat e shëndetit dhe sigurisë që mund t'i mbrojnë ata nga
aksidentet në vend gjatë punës së tyre në projektin e ndërtimit. Për më tepër, ekziston pak ose
aspak mbikëqyrje e vërtetë ose një ekspert i autorizuar i shëndetit dhe sigurisë në punishten për
të monitoruar nëse punonjësit po i përmbahen dhe zbatojnë rregullat e shëndetit dhe sigurisë. Për
më tepër, shumica e pajisjeve të përdorura në vend janë të vjetëruara ose aq të vjetra saqë e
vendosin atë përtej rregulloreve të shëndetit dhe sigurisë. Prandaj, është e rëndësishme që të
edukohet dhe aftësohet gjenerata e re e inxhinierëve dhe punëtorëve për çështjet e shëndetit dhe
sigurisë në vendet e ndërtimit duke zhvilluar një sistem të bazuar në njohuri

3.1 Objektivat e hulumtimit
Rëndësia e planit të shëndetit dhe sigurisë në vendin e ndërtimit nuk është njohur plotësisht, as
nga punëtorët, as nga menaxherët në Kosovë. Është vetëm përgjegjësia e menaxherëve të
kompanive ndërtimore dhe ekspertëve të mbikëqyrin dhe kontrollojnë çështjet e shëndetit dhe
sigurisë në vendin e ndërtimit. Prandaj, duhet ditur se si të kontrollohet dhe zbatohen ligjet mbi
planin e shëndetit dhe sigurisë në punë në vendet e ndërtimit. Prandaj, objektivat e këtij
hulumtimi janë:
1) Të merren informata (në rastin tonë fotografi) që pasqyrojnë gjendjen e sigurisë në punë në
sektorin e ndërtimit në Kosovë.
2) Të hetojë problemet e shëndetit dhe sigurisë në vendet e ndërtimit në Kosovë.
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4. METODOLOGJIA

Ky hulumtim shqyrton temën e përgatitjes së planit të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me
aktivitetet në vendet e ndërtimit në Kosovë dhe aplikimi i Direktivave të BE për sigurinë në
punë. Gjithashtu, është bërë krahasimi i gjendjes së sigurisë në punë si dhe krahasimi i numrit te
inspektimeve ne sektorin e ndërtimit me shtetin fqinj Maqedoninë.
Ështe përdorur metodologji hulumtuse ku janë krahasuar të dhëna të ndryshme për të arritur në
konkluzione sa më të sakta.
Metodat e përdorura në këtë hulumtim në bazë të titujve kryesorë janë:
• Vizita dhe vëzhgimi i disa lokacioneve në Kosovë për të hetuar aplikimin e çështjeve të
shëndetit dhe sigurisë në vendet e ndërtimit. Duke marrë në konsideratë aktivitetet kritike për
çështjet e shëndetit dhe sigurisë në vend.
• Kontrollimi i zbatimit të ligjeve vendore në fuqi për mbrojte dhe siguri në punë në sektorin e
ndërtimit dhe përputhshmëria e tyre me direktivat e BE për siguri në punë në sektorin e
ndërtimit.
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5.PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Siguria në punë në sektorin e ndërtimtarisë në kosovë
Sektori i ndërtimtarisë vazhdon të jetë një nga shtyllat kryesore të ekonomisë në Kosovë,
përkundër sfidave ky sektor ka vazhduar të zgjerohet edhe gjatë krizës ekonomike në Kosovë.
Ndërtimtaria vazhdon të jetë punëdhënësi më i madh në Kosovë në sektorin privat mirëpo siguria
në fushën e ndërtimtarisë vazhdon të jetë në rrezik.
Si kompani studimi eshte marre kompania Graniti SHPK ne te cilen jane verejtur disa parregullsi
sa i perket sigurise se punetoreve.
Ne vazhdim do te paraqesim disa fotografi permes se cilave do te mundohemi te japim nje
pasqyë mbi sigurinë e punëtorëve dhe përputhjen e tyre me direktivat e bashkimit europian.

Figura 11. Në këtë fotografi shihet se punishtja nuk është e rrethuar dhe nuk ka kurrfarë shenje
paralajmeruese. Përveç se rrezikohet jeta e punetorëve, mund të rrezikohet edhe jeta e qytetareve
të cilët nuk janë të paralajmëruar se në këtë zonë janë duke u kryer punime.
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Figura 12. Kjo pamje tregon mbi nivelin e sigurisë së punëtorëve. Shihet se punëtorët punojnë
edhe në lartëse pa kurrfarë mase mbrojtëse. Shumë lehtë mund të vijë deri tek lëndimi pasi edhe
skelet shihet se nuk janë të siguruara.
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Figura 13. Gjatë pothuajsë tërë proceve të punës, niveli i sigurisë së punëtorëvë nuk ka qenë i
kënaqshëm. Punëtorëve ju mungojnë elementet bazë të sigurisë si: Helmetat, këpucët metalike,
jeleku informues. Shumica e punëtorëve kane pasur dorëza gjatë kryerjes së punimeve.

5.2 Roli i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale
MPMS krijon politikat e punës dhe të mirëqenies sociale si dhe harton dhe zbaton legjislacionin
për këto fusha. Vendos standarde për siguri dhe shëndet në punë të të punësuarve dhe mbikëqyr
zbatimin e tyre.

5.3 Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të Punës

TEIP funksionon në kuadër të MPMS dhe është përgjegjëse për koordinimin e veprimeve
ekzekutive sa i përket inspektoratit të punës në Kosovë, dhe për të siguruar se procedurat dhe
kërkesat ligjore relevante po zbatohen nga punëdhënësit. Punëdhënësi duhet në vazhdimësi të
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përmirësojë kushtet e punës dhe të ngritë nivelin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Punëdhënësi i
përgjigjet të punësuarit për dëmet e shkaktuara nga lëndimi në punë, sëmundjet profesionale ose
sëmundjet e lidhura me punën, sipas parimit të përgjegjësisë objektive të së drejtës së
detyrimeve. TEIP funksionon nën autoritetin e MPMS, udhëhiqet nga Kryeinspektori i Punës, i
cili për punën e inspektoratit që udhëheq është i obliguar që ti raportojë Ministrit të MPMS. Për
më tepër referoju shtojcës I ku është paraqitur Struktura Organizative e TEIP. TEIP funksionin e
vet e ushtron në 7 (shtatë) regjione me gjithsej 38 komuna në tërë territorin e Kosovës. Në
shtojcën II është paraqitur numri i Inspektorëve në regjione.

5.4 Akterët tjetër
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve (ARBK) - aktivitet kryesor e ka regjistrimin e bizneseve
dhe licencimin e kompanive për sektorin e ndërtimit.

5.5 Raporti i TEIP mbi gjendjen e sigurisë në punë në Kosovë në sektorin e ndërtimtarisë

Ky raport vlerëson nëse është duke u punuar në krijimin e kushteve për të ofruar siguri në punë.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me këtë raport të auditimit “Siguria në Punë e
Punonjësve në Sektorin e Ndërtimtarisë” në konsultim me Zëvendës Auditorin e Përgjithshëm, i
cili e ka mbikëqyrur auditimin. Raporti i lëshuar është rezultat i auditimit të kryer nën
menaxhimin e udhëheqësit të departamentit, i mbështetur nga udhëheqësi i ekipit dhe anëtarë
tjerë.
Ky raport është rezultat i auditimit të Trupës Ekzekutive të Inspektoratit të Punës e cila
funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe fokus të veçantë ka
aspektin e sigurisë në punë të punonjësve në sektorin e ndërtimtarisë. Duke pasur parasysh
rëndësinë e sigurisë së punonjësve në punë dhe trendin e rritjes së lëndimeve dhe fatkeqësive të
punonjësve në sektorin e ndërtimtarisë, Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e
performancës në këtë fushë. Me këtë auditim synohet nxitja e akterëve përgjegjës institucional në
krijimin e parakushteve ligjore dhe teknike për rritjen e mirëqenies së punonjësve në punë. Është
verifikuar, nëse Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të Punës ka vendosur sistem funksional dhe
efikas të kontrollit dhe nëse ka siguruar inspektime të mjaftueshme për të parandaluar lëndimet
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dhe fatkeqësitë e punonjësve në punë në sektorin e ndërtimtarisë. Auditimi ka identifikuar, që
Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të Punës ende nuk ka zhvilluar procedura adekuate për
parandalimin dhe mirë-administrimin e situatave emergjente në vendin e punës. Këtë e
dëshmojnë edhe të dhënat statistikore të cilat tregojnë se në këtë sektor krahas sektorëve tjerë
vazhdon të ketë numër më të madh të vdekjeve dhe lëndimeve të punëtorëve. Mungon një
planifikim dhe monitorim i mirëfilltë inspektimeve dhe i informimit të kompanive nga ana e
Trupës Ekzekutive e Inspektoratit të Punës për përgatitjen e dokumentit mbi vlerësimin e
rreziqeve në vendin e punës si: procesi i identifikimit, vlerësimit, kontrollit, raportimit dhe
rishikimit të vazhdueshëm. Me qëllim të përmirësimit dhe zhvillimit të mëtutjeshëm të sistemit
ekzistues, ne kemi dhënë rekomandimet tona për të siguruar një sistem më të mirë në sektorin e
sigurisë dhe shëndetit në punë. Në vitin 2013, sektori i ndërtimtarisë ishte kontribuuesi i 6-të
(gjashtë) më i madh i PBB (Prodhimi i Brendshëm Bruto), duke arritur kuotën prej 6.6%. Me një
pjesëmarrje prej 9.5% sektori i ndërtimit ishte punëdhënësi i 4-të më i madh në Kosovë në vitin
2014, duke punësuar rreth 39,000 punëtorë. Aktualisht janë rreth 3,500 kompani ndërtimore në
Kosovë dhe çdo vit nga rreth 800 ndërmarrës të rinj.
Siguria dhe shëndeti në punë duhet të garantohet në të gjitha degët e industrive, bizneseve dhe
tregtive përfshirë industritë tradicionale, shërbimin kombëtar të shëndetit, kujdesin shtëpiak,
shkollat, universitetet, objektet e rekreacionit dhe zyrat e ndryshme të punës.
Çdo punëdhënës është i obliguar për të ngritur standardin apo nivelin e sigurisë dhe shëndetit në
punë për të punësuarit. Faktorët që përcaktojnë këtë janë: aspekti moral, ligjor dhe financiar.
Aspekti moral është i përqëndruar në nevojën për të mbrojtur njerëzit nga lëndimet dhe
sëmundjet deri sa ata janë në punë. Aspekti ligjor është i ndërlidhur me kornizën e aplikueshme
ligjore. Ndërsa ato ekonomike apo financiare pasojnë si dënime për shkak të shkeljeve apo mos
zbatimit të kërkesave ligjore, pagesave kompenzuese dhe kostot e tjera të ndërlidhura, madje në
raste ekstreme mund të pasojnë edhe me burgosje.
Krijimi i kushteve për siguri dhe shëndet në punë ndikon në nxitjen e investimeve të jashtme. Me
këtë investuesit sigurohen se respektohen të drejtat themelore të njeriut/punëtorëve, ligjet
nacionale dhe standardet ndërkombëtare.
Një menaxhim efektiv i sigurisë dhe shëndetit në punë:
•

Është vital në mirëqenien e punëtorëve;

•

Ka një rol pozitiv në ngritjen e reputacionit të biznesit dhe t’i ndihmojë atij të arrijë
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performancë të lartë ekipore; dhe
•

Financiarisht është e dobishme.

Edukimi dhe trajnimi mbi çështjet e sigurisë në punë është i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për
të krijuar sjellje të dëshirueshme nga ana e punëdhënësve, punëmarrësve dhe personave të
vetëpunësuar. Auditimi ynë është orientuar në aspektin e sigurisë në punë me fokus të veçantë në
Sektorin e Ndërtimtarisë, për shkak të numrit më të lartë të lëndimeve dhe vdekjeve të
punëtorëve që janë shënuar në këtë sektor. Aktualisht, TEIP nuk disponon të dhëna të sakta
zyrtare, mirëpo numri i punëtorëve që rrezikojnë çdo ditë shëndetin e tyre në vendet e punës
është shqetësues. Në shumë raste punëtorët nuk janë të pajisur me mjetet e domosdoshme
mbrojtëse në punë dhe nuk kanë trajnime për përdorimin e mjeteve/makinerive që rrezikojnë
drejtpërdrejt jetën e tyre. Numri i aksidenteve të rënda dhe në shumicën e rasteve edhe me pasoja
fatale për shëndetin e punëtoreve është shqetësues dhe është rritur nga viti në vit.Pasojat nga mos
zbatimi i masave apo zbatimi i pamjaftueshëm i rregullave për sigurinë dhe shëndetin në punë
është problem shqetësues për njerëzit dhe natyrën në nivel global.
Analizat e bëra kanë treguar se sektori i ndërtimtarisë prinë me numrin më të lartë të rasteve me
lëndime por edhe me vdekje të punëtorëve. Bazuar në këtë, ne kemi përzgjedhur për trajtim këtë
sektor, si një ndër sektorët më të ndjeshëm dhe me rrezik më të lartë krahas sektorëve tjerë. Më
poshtë kemi prezantuar trendin e lëvizjes së numrit të lëndimeve në raport me vdekjet përgjatë
viteve 2011-2015.
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Tabela 14: Numri i lëndimeve dhe vdekjeve në Kosovë për periudhën 2011-2015

Raporti i auditimit – Siguria në punë e punonjësve në sektorin e ndërtimtarisë/ Republika e
Kosovës –Tetor, 2016

Në grafikun më lartë, shihet se numri i lëndimeve në sektorin e ndërtimit ka lëvizur çdo vit duke
pasqyruar rënie pastaj rritje, me përjashtim të vitit 2014 që rezulton gati me dyfishim të
lëndimeve, përderisa rastet me fatalitet kanë tendencë rënie. Duhet theksuar, se në mungesë të
informatave të plota dhe zyrtare, nuk përjashtohet mundësia se mund te ketë edhe raste më të
shumta të vdekjeve apo lëndimeve që nuk janë lajmëruar fare në inspektoratin e punës.

5.5 Menaxhimi nga TEIP për sigurinë në punë dhe kryerja e inspektimeve

Plani strategjik duhet të shërbejë si kornizë për planifikim në nivel më të përgjithësuar i cili
duhet të mbështetet nga planet vjetore specifike të matshme për zbatimin e atij plani.
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•

TEIP nuk ka hartuar dokument apo plan vjetor të mirëfilltë të inspektimeve, nuk ka as
prioritet të tyre, inspektimet kryhen në mënyrë të rastësishme pa plan paraprak. Nuk ka as
vlerësim të sektorëve më me rrezik, gjë e cila do të ndihmonte në planifikim adekuat.
Sipas analizave tona sektori i ndërtimeve është një ndër sektorët me rrezik më të lartë dhe
me pasoja më të rënda, sektor ky që do të duhej dhënë prioritet më i lartë për inspektim
nga TEIP krahas sektorëve tjerë.

•

TEIP nuk ka hartuar raporte individuale të monitorimit. Në mungesë të tyre ne nuk kemi
arritur të vlerësojmë efikasitetin e angazhimeve dhe rezultateve të punës. Nuk ishin
identifikuar dhe analizuar shkaktarët apo arsyet e rasteve të lëndimeve dhe vdekjeve në
punë.

•

TEIP ka inspektuar vetëm një numër të vogël të bizneseve. Në Agjencinë e Regjistrimit
të Bizneseve deri në fund te vitit 2015 ishin të regjistruara 126,625 biznese9, ndërsa
inspektorati i punës ka arritur t’i inspektoj vetëm 7% të tyre, pa llogaritur këtu edhe
punëdhënësit e sektorit publik.

•

TEIP nuk disponon me regjistër të plotë apo evidencë të saktë nga ARBK-ja rreth numrit
të kompanive ndërtimore të regjistruara e që zhvillojnë aktivitetet e tyre biznesore, dhe as
evidencë të saktë se sa kompani janë vizituar për inspektim gjatë vitit. Në vijim po
paraqesim grafikun e inspektimeve të kryera për sigurinë në punë në sektorin e
ndërtimtarisë për periudhën 2011-2015.

Nga vizitat në kompanitë ndërtimore TEIP raporton se:
-

Ekziston nevoja për vizita mbikëqyrëse më të shpeshta nga IP;

-

Këshilla dhe informata rreth obligimeve të tyre ligjore;

-

Shpërndarje më e madhe e informatave, për shkak se disa prej kompanive nuk

ishin në dijeni se obligohen që të njoftohet TEIP në rast aksidenti të ndonjë punëtori; dhe
-

Informimi i punëtorëve në përdorimin e pajisjeve mbrojtëse.
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Tabela 15 Numri i inspektimeve të kryera në Kosovë

Raporti i auditimit – Siguria në punë e punonjësve në sektorin e ndërtimtarisë/ Republika e
Kosovës –Tetor, 2016
Pjesë e punës audituese ishin edhe vizitat tek kompanitë e ndërtimit dhe informimi rreth
çështjeve dhe sfidave me të cilat ato kompani përballën gjatë aktiviteteve të përditshme.

5.7 Krahasimi i inspektoriatëve të punës Kosovë – Maqedoni

Për qëllime krahasimi dhe marrjen e praktikave të mira ne kemi vizituar Inspektoratin Shtetëror
të Punës në Maqedoni (ISHPM). ISHP në Maqedoni përgatit planet vjetore duke u bazuar në
fushat më të rëndësishme dhe me rrezik më të lartë, të ndara sipas veprimtarive sezonale, planin
kohor dhe numrin e inspektimeve, për dallim nga Kosova që nuk ka përgatitur një plan bazuar në
fushat me prioritet më të lartë dhe të përcaktuar me afate kohore.
TEIP në Kosovë nuk ka ueb-faqe zyrtare ku do të pasqyronte informatat relevante dhe me interes
për akter të ndryshëm për fushat përkatës që i mbulon. Në anën tjetër, ueb-faqja zyrtare e ISHPM
vazhdon të jetë çdoherë e azhurnuar me informata të ndryshme mbi numrin e inspektimeve të
realizuara për ditë, javë, muaj, vite dhe shumë informata tjera. Gjithashtu edhe numri kontaktues
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pa pagesë është në dispozicion për të denoncuar parregullsitë dhe rastet e shkeljeve ligjore si nga
punëdhënësit apo të punësuarit.
TEIP posedon 12 vetura për kryerjen e aktiviteteve operative, përderisa ISHPM ka në
dispozicion 50 vetura për kryerjen e inspektimeve. ISHPM me rastin e punësimit të inspektorëve
kanë të vendosur si kriter përgatitjen profesionale në fusha të caktuara. Përveç kësaj, duhet të
jenë të licencuar në fushën e sigurisë në punë, që është i ndarë si sektor nga ai i marrëdhënies së
punës dhe shëndetit. Inspektorët e njërës fushë nuk mund t’i kryejnë inspektimet e fushës tjetër
sepse nuk konsiderohen si të specializuar. Ndërsa në TEIP i njëjti inspektor i kryen të tri lëmit:
marrëdhëniet në punë, sigurinë në punë dhe atë të shëndetit.
Numri i inspektimeve në Maqedoni është dukshëm më i lartë krahasuar me atë të Kosovës. Në
Maqedoni kryhen një numër i konsiderueshëm i inspektimeve ndaras në lëmin e sigurisë në
punë, sektor ky i ndarë dhe ka të bëj vetëm me çështje sigurie.
Sa i përket inspektimeve të sigurisë në punë, Maqedonia në krahasim me Kosovën posedon
inspektorët e specializuar për këtë fushë. Prej 99 inspektoreve, 36 janë të specializuar vetëm për
fushën e sigurisë në punë dhe janë me përgatitje të ndryshme profesionale. Ndërsa nga 50
inspektorë që ka TEIP në Kosovë, vetëm 5 prej tyre janë inxhinierë dhe gjithë të tjerët janë me
përgatitje të përgjithshme-jurist. Në tabelën në vijim kemi paraqitur të dhënat/informatat për
numrin e përgjithshëm të inspektimeve, numrin e inspektorëve dhe mesataren e inspektimeve për
inspektor.
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Tabela 16. Krahasimi i inspektimeve mes Kosovës dhe Maqedonisë

Raporti i auditimit – Siguria në punë e punonjësve në sektorin e ndërtimtarisë/ Republika e
Kosovës –Tetor, 2016

Siguria në punë e punonjësve në sektorin e ndërtimtarisë, raporti i auditimit. Nr. i Dokumentit:
21.6.9-2013/15-08. Nga tabela e mësipërme vërehet numër shumë më i madh i inspektimeve për
inspektor në Maqedoni në krahasim me Kosovën.
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Tabela 17 Krahasimi Kosovë- Maqedoni për numrin e inspektimeve të kryera për vitet 20112015

Raporti i auditimit – Siguria në punë e punonjësve në sektorin e ndërtimtarisë/ Republika e
Kosovës –Tetor, 2016
Po të analizohen trendët e inspektimeve në mes Maqedonisë dhe Kosovës, për periudhën 20112015 në Maqedoni kemi mesatarisht 82% më shumë inspektime. Derisa në Kosovë numri i
inspektimeve kishte tendencë rritje të lehtë nga viti 2014-2015.
Krahasimi i bërë për vitin 2015 nxjerr në pah dallimin e inspektimeve për inspektor. Në Kosovë
një inspektor kishte kryer 190 inspektime në vit, ndërsa në Maqedoni 460 inspektime apo 63%
më shumë inspektime se në Kosovë.
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6. KONKLUZIONET

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të Punës si
autoritet kyç për sigurinë dhe shëndetin në punë nuk kanë arritur të zbatojnë ligjin, rregulloret
dhe standardet për këtë fushë. Për pasojë gjendja e sigurisë dhe shëndetit në punë në vendin tonë
ende nuk është në nivelin e pranueshëm.
- Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk ka arritur të përmbush plotësisht funksionin e saj
sa i përket hartimit të legjislacionit dhe politikave për siguri dhe shëndet në punë. Ka miratuar
katër rregullore, të cilat janë pjesërisht të aplikueshme. Më tutje, nuk ka themeluar Këshillin
Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, planin zhvillimor strategjikë dhe rregulloret përkatëse
për këtë fushë. Mungesa e këtyre mekanizmave, tregon se ende nuk janë krijuar parakushtet për
mbarëvajtjen e aktiviteteve të cilat do të siguronin sigurinë dhe shëndetin në punë të punonjësve.
-Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të Punës ende nuk ka krijuar një sistem të menaxhimit dhe
monitorimit për sigurinë dhe shëndetin në punë. Mungesa e planeve vjetore dhe e inspektimeve
efektive ka rezultuar në mos zbatimin e kërkesave ligjore për sigurinë dhe shëndetin në punë.
- Sistemi jo i qartë i raportimit ka dhënë efektet negative duke rezultuar me raportime të mangëta
dhe të pa strukturuara. Për shkak të raportimit jo cilësore nuk janë siguruar informata për
klasifikimin e aksidenteve për numrin e përgjithshëm të inspektimeve.
- Mungesa e trajnimeve adekuate, kapaciteteve njerëzore si dhe atyre teknike ka ndikuar që
inspektorati i punës mos t’i kryej punët me efikasitet. Në mungesë të stafit dhe edukimit të
vazhdueshëm profesional vetëm një numër i kufizuar i bizneseve janë mbuluar me inspektime
dhe si pasojë numri i aksidenteve dhe vdekjeve në punë vazhdon të rritet.
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